Financial Statements in the Non-profit Organizations and its Audit by Musialková, Michaela

VYSOKÁ KOLA BÁSKÁ  TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
KATEDRA ÚETNICTVÍ
Úetní závrka nestátních neziskových organizací a její audit
Financial Statements in the Non-profit Organizations and its Audit
Student: Michaela Musialková
Vedoucí bakaláské práce: Ing. Albta Urbancová, Ph. D.
Ostrava 2011
Místopísené prohláení o samostatném vypracování bakaláské práce
Prohlauji, e jsem celou bakaláskou práci vypracovala samostatn pod vedením
vedoucí bakaláské práce, krom píloh . 2 a 3 a uvedla jsem vechny pouité podklady a
literaturu.





2. Obecné principy a zásady úetní závrky ...................................................................... 2
2.1 Vymezení nestátních neziskových organizací ........................................................ 2
2.1.1 Obecn prospná spolenost............................................................................. 3
2.1.2 Obanské sdruení.............................................................................................. 4
2.1.3 Nadace a nadaní fond ....................................................................................... 5
2.2 Povinnost a rozsah vedení úetnictví ...................................................................... 6
2.2.1 Úetnictví ........................................................................................................... 6
2.2.2 Jednoduché úetnictví ........................................................................................ 7
2.3 Obecné úetní zásady, zásady a pravidla pro sestavování úetních výkaz....... 9
2.3.1 Obecné úetní zásady ......................................................................................... 9
2.3.2 Zásady pro sestavování úetních výkaz ........................................................... 9
2.3.3 Pravidla pro sestavování úetních výkaz ....................................................... 10
3. Úetní závrka a uzávrka ............................................................................................ 11
3.1 Úetní uzávrka ...................................................................................................... 11
3.1.1 Podstata úetní uzávrky.................................................................................. 11
3.1.2 Oceování majetku a závazk.......................................................................... 11
3.1.3 Inventarizace majetku a závazk...................................................................... 12
3.1.4 Uzávrkové operace ......................................................................................... 13
3.1.5 Uzavírání úetních knih ................................................................................... 20
3.2 Úetní závrka ........................................................................................................ 22
3.2.1 Podstata úetní závrky.................................................................................... 22
3.2.2 Obsah úetní závrky ....................................................................................... 22
3.2.3 Rozvaha............................................................................................................ 23
3.2.4 Výkaz zisku a ztráty ......................................................................................... 31
3.2.5 Píloha .............................................................................................................. 32
4. Ovení úetní závrky auditorem ............................................................................... 33
4.1 Obecné principy auditu ......................................................................................... 33
4.2 Zpráva auditora...................................................................................................... 36
4.3 Provedení auditu .................................................................................................... 38
4.3.1 Specifika auditu u obecn prospné spolenosti............................................. 39
4.3.2 Specifika auditu u nadace a nadaního fondu .................................................. 43
5. Závr................................................................................................................................ 46
Seznam pouité literatury...................................................................................................... 48
Seznam zkratek
Prohláení o vyuití výsledk bakaláské práce
Pílohy
11. Úvod
Tématem mé bakaláské práce je ,,Úetní závrka nestátních neziskových
organizací a její audit. Domnívám se, e toto téma je velice aktuální, protoe bez ádného
sestavení úetní závrky není úetnictví nestátní neziskové organizace úplné. Úetní závrku
tvoí souhrn pehledn uspoádaných informací, které vytváejí základ pro orientaci uivatel
o finanní pozici úetní jednotky, o obejmu aktiv a pasiv, náklad a výnos. Úetní závrka je
nedílný celek, jeho souástí jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a píloha.
Pro úely své práce jsem si z irokého spektra nestátních neziskových organizací
vybrala obanské sdruení, obecn prospnou spolenost, nadaci a nadaní fond. Hlavním
cílem mé bakaláské práce je provést analýzu úetní závrky a uzávrky a vyhledat
nejvýznamnjí rozdíly mezi nestátními neziskovými organizacemi a podnikateli.
V poslední ásti ovení úetní závrky auditorem je mým cílem teoreticky a prakticky
vymezit specifika týkající se auditu vybraných nestátních neziskových organizací.
Obsahem druhé kapitoly je právní úprava, vznik a innost obecn prospné
spolenosti, obanského sdruení, nadace a nadaního fondu. V této kapitole také zmíním,
které z vybraných nestátních neziskových organizací musí vést úetnictví (plný nebo
zjednoduený rozsah), a které mohou vést jednoduché úetnictví. Budu se také zabývat
obecnými úetními zásadami a pravidly pro sestavování úetních výkaz.
Ve tetí kapitole budu porovnávat jednotlivé kroky úetní uzávrky mezi nestátními
neziskovými organizacemi a podnikateli. Stejní ást tetí kapitoly se bude týkat výkaz,
které se sestavují v prbhu úetní závrky  rozvaha, výkaz zisku a ztráty a píloha. Budu
vyhledávat a analyzovat hlavní rozdíly v tchto výkazech sestavovaných podle vyhláky
. 504/2002 Sb. a podle vyhláky . 500/2002 Sb.
V teoretické ásti kapitoly nazvané ,,Ovení úetní závrky auditorem zmíním
obecné principy auditu  právní úpravu, sloky auditu a podmínky pro výkon auditorské
innosti. V praktické ásti se budu zabývat specifiky, které se týkají auditu obecn
prospné spolenosti, nadace a nadaního fondu. Tato specifika jsem aplikovala na
obecn prospnou spolenost Chaloupky o. p. s., kolská zaízení pro zájmové a dalí
vzdlávání a nadaci ADACE KOLA HROU.
22. Obecné principy a zásady úetní závrky
2.1 Vymezení nestátních neziskových organizací
estátní nezisková organizace je právnickou osobou, která je definována jako
organizace nevytváející zisk k perozdlení mezi jeho vlastníky, správce nebo
zakladatele. Z této formulace tedy vyplývá, e me zisk vytváet, ale ten není jejím
primárním cílem a musí být pouit k rozvoji a plnní cíl této organizace. Jedná se o úelov
zamený subjekt reagující na spoleenskou potebu v sociální, zdravotní, kulturní nebo
náboenské oblasti.
Mezi nestátní neziskové organizace patí:
 politické strany a politická hnutí,
 obanská sdruení,
 církve a náboenské spolenosti,
 obecn prospné spolenosti,
 zájmová sdruení právnických osob,
 organizace s mezinárodním prvkem,
 nadace a nadaní fondy,
 spoleenství vlastník jednotek,
 veejné vysoké koly,
 jiné úetní jednotky, které nebyly zaloeny a zízeny za úelem podnikání, s výjimkou
obchodních spoleností.1
Hlavní prameny, které upravují úetnictví nestátních neziskových organizací:
 zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjích pedpis,
 vyhláka . 504/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona
. 563/1991 Sb., o úetnictví, pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem
innosti není podnikání, pokud útují v soustav podvojného úetnictví,
 eské úetní standardy . 401 a . 414, pro úetní jednotky, u kterých hlavním
pedmtem innosti není podnikání,
1 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 2 odst. 1
3 vyhláka . 507/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 563/1991
Sb., o úetnictví, pro úetní jednotky útující v soustav jednoduchého úetnictví.
2.1.1 Obecn prospná spolenost
innost obecn prospné spolenosti upravuje zákon . 248/1995 Sb., o obecn
prospných spolenostech, ve znní pozdjích pedpis.
Základní znaky obecn prospných spoleností jsou:
 právní subjektivita a zpsobilost k právním úkonm,
 poskytování obecn prospných slueb obanm za pedem stanovených a pro
vechny uivatele stejných podmínek,2
 výsledek hospodaení spolenosti nesmí být pouit ve prospch jejich len,
zakladatel, orgán nebo zamstnanc a musí být pouit na poskytování obecn
prospných slueb, pro které byla daná spolenost zaloena.3
Vznik obecn prospných spoleností
Vznik je stejn jako u obchodních spoleností dvoufázový. V první fázi je obecn
prospná spolenost zaloena sepsáním zakládací listiny nebo uzavením zakládací smlouvy.
Poté se podává návrh na zápis do rejstíku. Spolenost vzniká dnem zápisu do rejstíku
obecn prospných spoleností. Zakladateli mohou být fyzické i právnické osoby, vetn
státu, v tomto pípad vak musí mít souhlas vlády.4
Hospodaení a innost obecn prospných spoleností
Hospodaení obecn prospné spolenosti je pedevím spojeno s inností, kterou je
oprávnna vyvíjet. Vedle obecn prospných slueb, za jejich úelem byla zaloena, me
spolenost vykonávat také jiné doplkové innosti za podmínky, e bude dosaeno
úinnjího vyuití majetku. Zárove tím nebude ohroena kvalita, rozsah a dostupnost
hlavních obecn prospných slueb.5 Pedmt doplkové innosti se povinn zapisuje do
rejstíku obecn prospných spoleností.
2 Zákon . 248/1995 Sb., o obecn prospných spolenostech - § 2 odst. 1 písm. b
3 Zákon . 248/1995 Sb., o obecn prospných spolenostech - § 2 odst. 1 písm. c
4 Zákon . 248/1995 Sb., o obecn prospných spolenostech - § 5
5 Zákon . 248/1995 Sb., o obecn prospných spolenostech - § 17 odst. 1
4Charakteristickým rysem obecn prospných spoleností je povinnost oddlit
v úetnictví náklady a výnosy spojené s doplkovými innostmi, náklady a výnosy spojené
s obecn prospnými slubami a náklady a výnosy spojené se správou.
2.1.2 Obanské sdruení
innost obanského sdruení upravuje zákon . 83/1990 Sb., o sdruování oban, ve
znní pozdjích pedpis.
Obanské sdruení je sdruení fyzických i právnických osob zaloené za úelem
realizace spoleného zájmu. Výhodou je nízká ekonomická náronost vzhledem ke
skutenosti, e pi vzniku sdruení nejsou zákonem vyadovány ádné majetkové vklady
a registraní ízení není zpoplatnno. Tato forma neziskové organizace je asto vyuívána
pi innosti odborových organizací, organizací zamstnavatel, mysliveckých sdruení,
sportovních klub a ostatních zájmových spolk a svaz (nap. Klub eských turist).
Vznik sdruení
Obanské sdruení vzniká na základ registrace. Návrh na registraci podává pípravný
výbor skládající se nejmén ze tí osob (alespo jedna je starí 18 let). K registraci je potebné
vyhotovit ádost a k ní pipojit text stanov obanského sdruení.6 Tento návrh se podává
písemn ministerstvu vnitra eské republiky. V pípad, e má návrh vady, ministerstvo na
tuto skutenost do pti dn upozorní, v opaném pípad zahájí registraní ízení. Správní
poplatek se za podání návrhu na registraci sdruení neplatí.7 Dalím krokem souvisejícím se
zaloením obanského sdruení je svolání ustavující lenské schze, na které musí být
schváleny stanovy a zvoleny písluné statutární orgány. O zakládající lenské schzi je
poteba vést pelivý zápis obsahující podepsanou prezenní listinu.
Hospodaení a innost obanského sdruení
Pi innosti obanského sdruení dochází velmi asto, a z nejrznjích dvod,
k poteb provést urité zmny. Jedná se zejména o zmny v obsazení statutárních orgán,
zmny sídla, názvu i stanov. Provedení nkterých zmn je nutné oznámit ministerstvu vnitra
eské republiky.
6 Zákon . 83/1990 Sb., o sdruování oban - § 6 odst. 1
7 Zákon . 83/1990 Sb., o sdruování oban - § 7
52.1.3 Nadace a nadaní fond
innost nadace a nadaního fondu upravuje zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a
nadaních fondech, ve znní pozdjích pedpis.
Nadace a nadaní fond jsou úelová sdruení majetku zízená a vzniklá pro
dosahování obecn prospných cíl, kterými jsou nap. rozvoj duchovních hodnot, ochrana
lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana ivotního prostedí, kulturních
památek a tradic, rozvoj vdy, vzdlání, tlovýchovy a sportu. Nadace a nadaní fondy jsou
právnickými osobami.8
Vznik nadace a nadaního fondu
Nadace a nadaní fond se zizuje písemnou smlouvou uzavenou mezi zizovateli.
V pípad, e je pouze jeden zizovatel sepisuje se zakládací listina. Celková hodnota
nadaního jmní nesmí být nií ne 500 000 K a po dobu trvání se nesmí sníit pod
tuto hranici.9 Nadace nebo nadaní fond vznikají dnem zápisu do nadaního rejstíku, který
je veden soudem ureným zvlátním zákonem k vedení obchodního rejstíku. Návrh na zápis
podává zizovatel, popípad vykonavatel závti nebo osoba k tomu jimi písemn zmocnná.
K návrhu na zápis se pikládá nadaní listina, doklad o splacení penitého vkladu, smlouva o
správ cenných papír, výpis z rejstíku trest len správní a dozorí rady.10
Hospodaení nadace a nadaního fondu
Majetek nadace nebo nadaního fondu smí být pouit pouze v souvislosti s úelem a
podmínkami, které jsou stanoveny v nadaní listin nebo ve statutu nadace nebo nadaního
fondu, jako nadaní píspvek a k úhrad náklad souvisejících se správou innosti. adace
a nadaní fond nemohou vlastním jménem podnikat, existují vak výjimky, které se
týkají poádání loterií, tombol, pronájmu nemovitostí, veejných sbírek, kulturních,
spoleenských, sportovních nebo vzdlávacích akcí.11
8 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 1
9 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 3 odst. 4
10 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 5
11 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 23 odst. 1
6adace se také mohou podílet na podnikání akciových spoleností za tchto podmínek:
 celkový rozsah úplatn nabyté majetkové úasti nadace na akciových spolenostech
nesmí pesáhnout 20 % z majetku nadace po odetení hodnoty nadaního jmní,
 registrované cenné papíry akciových spoleností me nadace nakupovat a prodávat
pouze na veejných trzích,
 obchodní podíl nadace na majetku akciové spolenosti nesmí být vtí ne 20 %
majetku této akciové spolenosti.12
áklady na správu
Dleité je v úetnictví nadace a nadaního fondu vést oddlen od nadaních
píspvk náklady na správu. Jejich výe musí být stanovena v nadaní listin nebo statutu a
jsou ureny:
 % z výnos,
 % z nadaních píspvk,
 % z nadaního jmní nebo majetku nadaního fondu.13
2.2 Povinnost a rozsah vedení úetnictví
2.2.1 Úetnictví
Osoby, které mají povinnost vést podvojné úetnictví jsou vymezeny v zákon
. 563/1991 Sb., o úetnictví - § 1 odst. 2.
Obrázek . 2. 1 - Schéma podvojného úetnictví
12 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 23 odst. 7
13 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 22 odst. 1
Úetnictví
Plný rozsah - zákon
. 563/1991 Sb. - § 13
Zjednoduený rozsah -
zákon . 563/1991 Sb. -
§ 13a
7V obrázku . 2. 1 meme vidt, e zákon o úetnictví . 563/1991 Sb. definuje plný a
zjednoduený rozsah vedení úetnictví.
Zjednoduený rozsah úetnictví mohou vést pouze následující úetní jednotky:
 obanská sdruení a jejich organizaní jednotky, které mají právní subjektivitu,
 církve a náboenské spolenosti,
 obecn prospné spolenosti,
 honební spoleenstva,
 nadaní fondy,
 spoleenství vlastník jednotek,
 bytová drustva, která nemají povinnost mít úetní závrku ovenu auditorem, a
drustva, která jsou zaloena výhradn za úelem zajiování hospodáských,
sociálních nebo jiných poteb svých len,
 píspvkové organizace, u nich o tom rozhodne jejich zizovatel,
 ostatní úetní jednotky, u nich to stanoví zvlátní zákon.14
Výe uvedené úetní jednotky mohou vést úetnictví ve zjednodueném rozsahu pouze
v pípad, e nemají povinnost ovení úetní závrky auditorem.
Úetní jednotky, které vedou úetnictví ve zjednodueném rozsahu:
 sestavují útový rozvrh, v nm mohou uvést pouze útové skupiny,
 mohou spojit útování v deníku s útováním v hlavní knize, tzv. americký deník,
 útují pouze o zákonných rezervách a zákonných opravných polokách,
 sestavují úetní závrku ve zjednodueném rozsahu.15
2.2.2 Jednoduché úetnictví
Jednoduché úetnictví mohou vést obanská sdruení, církve nebo náboenské
spolenosti a honební spoleenstva, jejich celkové píjmy za poslední uzavené úetní
období nepesáhly 3 000 000 K.16 Tyto úetní jednotky se ídí vyhlákou . 507/2002 Sb.
14 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 9 odst. 3
15 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 13a odst. 1
16 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 38a
8V soustav jednoduchého úetnictví úetní jednotky vedou pouze následující úetní knihy:
 penní deník,
 knihu pohledávek a závazk,
 pomocné knihy o ostatních slokách majetku  nap. pomocné knihy dlouhodobého
hmotného, nehmotného a finanního majetku, pomocné knihy zásob.
Rozsah vedení úetnictví
V následující tabulce . 2. 1 jsem vymezila rozsah vedení úetnictví u vybraných
nestátních neziskových organizací.
Tabulka . 2. 1 - Rozsah vedení úetnictví u vybraných nestátních neziskových organizací 






spolenost ano ano ne
Obanské sdruení ano ano
ano, v pípad, e píjmy za
pedcházející období
nepesáhnou 3 000 000 K
adace ano ne ne
adaní fond ano ano ne
Z tabulky . 2. 1 vyplývá, e nadace musí vést úetnictví v plném rozsahu, nadaní
fond a obecn prospná spolenost musí vést úetnictví - zjednoduený nebo plný rozsah.
Obanské sdruení me vést úetnictví - zjednoduený nebo plný rozsah, ale i jednoduché
úetnictví.
Úetní závrka v jednoduchém úetnictví je tvoena:
 pehledem o majetku a závazcích  podává pehled o sloení majetku a závazk,
 pehledem o píjmech a výdajích  pehled o výsledku hospodaení a jeho slokách.17
17 Vyhláka . 507/2002 Sb. § 3 odst. 5
92.3 Obecné úetní zásady, zásady a pravidla pro sestavování
úetních výkaz
2.3.1 Obecné úetní zásady
Vekeré úetní zásady mají pispt k vrnému a poctivému zobrazení pedmtu
úetnictví z hlediska vech uivatel, kteí vyuívají úetní informace.
Hlavní obecné úetní zásady:
 koncept úetní jednotky,




 zásada mení výsledku hospodaení v pravidelných intervalech,
 zásada nestrannosti,
 zásada pednosti obsahu ped formou.
2.3.2 Zásady pro sestavování úetních výkaz
Úetní výkazy jsou velice dleitým zdrojem informací pro potenciální investory. Ti
stejn jako ostatní externí uivatelé nemají pístup k detailnjím informacím ohledn
finanního hospodaení úetní jednotky a úetní závrka tak pro n pedstavuje zdroj
hodnotných informací slouících pro rozhodování.







Informace musí být pochopitelné a snadno srozumitelné pro uivatele, kterým jsou
ureny.
Významnost
Dleité je, zda jsou dané informace významné. Tzn., e hodnotí minulé, stávající
nebo budoucí události, potvrzují nebo opravují jejich minulá hodnocení.
Spolehlivost
Informace je spolehlivá tehdy, pokud podává poctivý a vrný obraz, tedy zobrazuje
podstatu a ekonomickou realitu, je nestranná a úplná.
Srovnatelnost
Uivatelé, a u externí nebo interní, musí mít monost srovnat úetní závrky
podniku v prbhu asu, ale také úetní závrky podnik mezi sebou.
2.3.3 Pravidla pro sestavování úetních výkaz
Základní pravidla pro sestavování úetních výkaz:
 poloky rozvahy a poloky výkazu zisku a ztráty se oznaují kombinací velkých
písmen latinské abecedy, ímských íslic, arabských íslic a názvem poloky,
 úetní závrka se sestavuje v penních jednotkách eské mny, jednotlivé poloky se
vykazují v tisících K,
 aktiva celkem a pasiva celkem se musí rovnat,
 poloka Výsledek hospodaení po zdanní za bné úetní období ve výkazu zisku a
ztráty se musí rovnat poloce Úet výsledku hospodaení uvedené v pasivech rozvahy
za bné úetní období.18
18 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 4
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3. Úetní závrka a uzávrka
3.1 Úetní uzávrka
3.1.1 Podstata úetní uzávrky
Úetní uzávrka je proces, který obsahuje zaútování uzávrkových operací.
S uzávrkovými operacemi rovn souvisejí vekeré operace, které zajiují, aby do úetního
období byly zahrnuty takové náklady a výnosy, které s tímto obdobím vcn a asov
souvisejí.
Harmonogram úetní uzávrky
Ve vtin úetních jednotek je vhodné, aby vedení podniku vypracovalo vnitní
smrnici obsahující asový a personální harmonogram úetní uzávrky, který vymezí poadí
prací a pidlí odpovdnost za jednotlivé oblasti. Úetní uzávrka se skládá zejména
z pípravných prací a uzavení rozvahových a výsledkových út hlavní knihy.
Pípravné práce se skládají zejména z následujících proces:
 inventarizace majetku a závazk,
 zaútování inventarizaních rozdíl,
 tvorba a zaútování opravných poloek,
 asové rozliení náklad a výnos,
 zaútování kursových rozdíl,
 zaútování zásob na cest a nevyfakturovaných dodávek,
 tvorba a zaútování rezerv,
 zjitní základu dan,
 zaútování a výpoet dan z píjm.
3.1.2 Oceování majetku a závazk
Vzhledem ke skutenosti, e úetnictví vyjaduje svj pedmt v penních
jednotkách, zásadním faktorem, který má vliv na výi poloek aktiv a pasiv, náklad a
výnos, je oceování. Dkladná znalost pouívaných metod oceování je hlavním
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pedpokladem pro pochopení informací obsaených v úetní závrce a samozejm pro
finanní analýzu innosti podniku.
Obecn meme pro ocenní majetku a závazk pouít následující ceny:
 poizovací cenu  podstatou je mnoství prostedk vyjádených v penních
jednotkách, které byly vynaloeny v dob poízení konkrétní majetkové sloky,
 reprodukní cenu  podstatou je oceování v penních jednotkách v pípadech, kdy
by byl majetek poízen v souasné dob a za souasn platných podmínek trhu,
 realizaní cenu  podstatou jsou penní jednotky, které by byly získány v pípad, e
by sloka majetku byla prodána za souasn platných cen na trhu.
3.1.3 Inventarizace majetku a závazk
Smyslem inventarizace je zjitní skuteného stavu majetku a závazk a ovení, zda
skutený stav odpovídá úetnímu stavu. Inventarizaci provádjí úetní jednotky k okamiku,
ke kterému sestavují úetní závrku, jedná se tedy o inventarizaci periodickou.
Inventarizaní rozdíly
Zjitnými inventarizaními rozdíly mohou být manko v pípad, e skutený stav
majetku je nií ne stav úetní, nebo pebytek v pípad, e skutený stav je vyí ne úetní
stav.
Inventarizaní rozdíly u nakupovaného materiálu a zboí se útují následovn:
 úbytky na vrub písluného útu útové skupiny 54  Ostatní náklady, jde-li o manka
nad normy pirozených úbytk nebo kdy normy nejsou stanoveny,
 úbytky na vrub písluných út útové skupiny 50  Spotebované nákupy, pokud se
jedná o spotebu materiálu a prodej zboí,
 pebytky zásob ve prospch písluného útu útové skupiny 64  Ostatní výnosy,
pop. ve prospch útové skupiny 50  Spotebované nákupy, je-li prokázán vznik
pebytku chybným útováním do náklad v téme úetním období.19
19 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 403 
Inventarizaní rozdíly
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Inventarizaní rozdíly u zásob vlastní výroby se útují následovn:
 na vrub út útové skupiny 61  Zmny stavu vnitroorganizaních zásob, jde-li o
ztráty do výe norem pirozených úbytk,
 na vrub písluného útu útové skupiny 54  Ostatní náklady v pípad mank a kod
nad normu pirozených úbytk nebo nejsou-li normy stanoveny,




Opotebení dlouhodobého majetku má za dsledek sníení jeho hodnoty, které se
vyjaduje odpisy. Sníením hodnoty majetku vznikají úetní jednotce náklady. Dlouhodobý
majetek se odepisuje formou oprávek, a to na základ odpisového plánu dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, který si stanoví úetní jednotka sama. Odpisový plán je
zárove dleitým úetním záznamem a jednotka je povinna jej archivovat po dobu pti let.
Útování o odpisech
O úetních odpisech úetní jednotka útuje na vrub písluného útu útové skupiny
55  Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných poloek spolen se souvztaným
zápisem ve prospch útové skupiny 07  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, 08
 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.21
Nestátní neziskové organizace útují o odpisech obdobn jako podnikatelé.
Tvorba a zútování rezerv
estátní neziskové organizace mohou útovat pouze o zákonných rezervách,
které jsou vymezeny v zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjitní základu dan
z píjm. Dále upravuje útování o rezervách eský úetní standard pro úetní jednotky, u
kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 407  Opravné poloky
k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lht splatnosti.
20 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 403 
Inventarizaní rozdíly
21 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 409 
Dlouhodobý majetek
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Srovnání tvorby a zaútování rezerv u nestátních neziskových organizací a podnikatel
V následující tabulce . 3. 1 jsem porovnávala tvorbu a zútování rezerv u nestátních
neziskových organizací a podnikatel.
Tabulka . 3. 1 - Srovnání tvorby a zútování rezerv u nestátních neziskových
organizací a podnikatel




Mohou útovat pouze o zákonných
rezervách.
Útují peván o rezervách na opravy
hmotného majetku  zákon . 593/1992
Sb. § 7.
U nestátních neziskových organizací je
dleité pi tvorb rezervy na opravu
hmotného majetku zohlednit, zda
pedmt opravy slouí pln pro
zdaovanou innost. V pípad, e ne,
musí úetní jednotka rozdlit ást
náklad, která podléhá dani z píjm
(hospodáská, doplková innost), a
která nepodléhá dani z píjm (hlavní
innost). V praxi se to zpravidla provádí
pomocí analytiky piazené k písluným
útm.
Mohou útovat o zákonných
rezervách, ale také o úetních
rezervách - rezervy na dchody
a podobné závazky, rezervy na
da z píjm a ostatní rezervy
(nap.rezervy na rizika a
ztráty). 22
U podnikatel se rezervy
rozdlují podle inností





Zákonné rezervy upravuje zákon
. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjitní
základu dan z píjm  tento zákon
upravuje bankovní rezervy, rezervy
v pojiovnictví, rezervy na opravy
hmotného majetku, rezervy na pstební
innost a ostatní rezervy.
Zákonné rezervy upravuje
zákon . 593/1992 Sb., o
rezervách pro zjitní základu
dan z píjm.
Úetní rezervy upravuje zákon
. 563/1991 Sb., o úetnictví.
22 eský úetní standard pro podnikatele . 004 - Rezervy
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Kritérium estátní neziskové organizace Podnikatelé
Útování
Na písluný úet útové skupiny
94  Rezervy se útuje o tvorb a pouití
rezerv souvztan s píslunými úty
útových skupin 55  Odpisy, prodaný
majetek, tvorba rezerv a opravných
poloek a 65  Trby z prodeje majetku,
zútování rezerv a opravných poloek.
Rezervy se vytváejí na tituly a ve výi,
kterou ukládají obecn platné právní
pedpisy, pedevím zákon . 593/1992
Sb., o rezervách pro zjitní základu dan
z píjm.23
Tvorba rezervy se zaútuje na vrub
písluných nákladových út a jejich
pouití ve prospch písluných
výnosových út.
O tvorb rezerv se útuje ve
prospch písluného útu
útové skupiny 45  Rezervy se
souvztaným zápisem na vrub
písluného útu náklad 
útové skupiny 55  Odpisy,
rezervy, komplexní náklady
pítích období a opravné
poloky v provozní oblasti, 57
 Rezervy a opravné poloky ve
finanní oblasti, 58 
Mimoádné náklady nebo 59 
Dan z píjm, pevodové úty
a rezerva na da z píjm. O
pouití nebo zruení rezerv se
útuje opaným zápisem na
písluné úty.24
Tvorba rezervy se zaútuje
na vrub písluného útu
náklad, pouití nebo zruení
rezervy ve prospch
písluného útu náklad.
Z tabulky . 3. 1 vyplývá, e nestátní neziskové organizace útují pouze o zákonných
rezervách, které jsou v souladu s zákonem . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjitní základu
dan z píjm. Oproti tomu podnikatelé mohou útovat o zákonných rezervách, ale i o
úetních rezervách. Dleité je také zdraznit, e tvorba a zútování rezerv u podnikatel se
provádí na písluných útech náklad, zatímco zútování rezerv se u nestátních neziskových
organizací útuje ve prospch písluných výnosových út.
Tvorba a zaútování opravných poloek
Tvorba opravných poloek se provádí na vrub náklad na základ inventarizace
v pípadech, kdy takto zjitná hodnota je nií ne cena majetku vedená v úetnictví na
písluných majetkových útech.25
23 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 407 
Opravné poloky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lht splatnosti
24 eský úetní standard pro podnikatele . 004 - Rezervy
25 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 407 
Opravné poloky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lht splatnosti
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estátní neziskové organizace útují pouze o zákonných opravných polokách,
které jsou vymezeny v zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjitní základu dan
z píjm. Dále upravuje opravné poloky eský úetní standard pro úetní jednotky, u
kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 407  Opravné poloky
k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lht splatnosti.
Srovnání tvorby a zaútování opravných poloek u nestátních neziskových organizací a
podnikatel
V následující tabulce . 3. 2 jsem porovnávala tvorbu a zútování opravných poloek u
nestátních neziskových organizací a podnikatel.
Tabulka . 3. 2 - Srovnání tvorby a zútování opravných poloek u nestátních neziskových
organizací a podnikatel




Mohou útovat pouze o zákonných
opravných polokách.
Nestátní neziskové organizace mohou
vytváet opravné poloky
k pohledávkám za dluníky
v konkursním ízení a k nepromleným
pohledávkám, vzniklým z titulu
zdaované innosti, které jsou
zaútovány v úetnictví a jsou splatné
po 31. 12. 1994, a to ve výi stanovené
zákonem . 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjitní základu dan z píjm.26
Mohou útovat o zákonných i
úetních opravných polokách.
Podnikatelé mohou vytváet opravné
poloky k dlouhodobému
nehmotnému a hmotnému majetku,
k zásobám, ke krátkodobému
finannímu majetku a k
pohledávkám. Opravné poloky k
pohledávkám se u podnikatel ídí




Zákonné opravné poloky upravuje
zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro
zjitní základu dan z píjm.
Zákonné opravné poloky upravuje
zákon . 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjitní základu dan z píjm a
úetní opravné poloky upravuje
zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví.
26 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 407 
Opravné poloky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lht splatnosti
27 eský úetní standard pro podnikatele . 005  Opravné poloky
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Kritérium estátní neziskové organizace Podnikatelé
Opravné poloky k dlouhodobému majetku
Nestátní neziskové organizace neútují
o opravných polokách
k dlouhodobému hmotnému a
nehmotnému majetku a jejich útová
osnova neobsahuje útovou skupinu 09
 Opravné poloky k dlouhodobému
majetku.
V rámci uzavírání úetních knih na
útech útové skupiny 09  Opravné
poloky k dlouhodobému majetku.28
Opravné poloky k zásobám
Nestátní neziskové organizace neútují
o opravných polokách k zásobám a
jejich útová osnova neobsahuje
útovou skupinu 19  Opravné poloky
k zásobám.
Opravné poloky k zásobám se
zaútují na vrub píslueného útu
útové skupiny 55  Odpisy,
rezervy, komplexní náklady pítích
období a opravné poloky v provozní
oblasti souvztan s píslunými
úty útové skupiny 19  Opravné
poloky k zásobám.29
Opravné poloky ke krátkodobému finannímu majetku
Nestátní neziskové organizace neútují
o opravných polokách ke
krátkodobému finannímu majetku a
jejich útová osnova neobsahuje
útovou skupinu 29  Opravné poloky
ke krátkodobému finannímu majetku.
Na útech 29  Opravné poloky ke
krátkodobému finannímu majetku
se útují ve výjimených pípadech
opravné poloky ke krátkodobému
finannímu majetku.30
Opravné poloky k pohledávkám
Útování
Tvorba opravných poloek se zaútuje
na vrub písluného útu útové
skupiny 55  Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných poloek a ve
prospch písluného útu útové
skupiny 39  Opravná poloka
k zútovacím vztahm a vnitní
zútování. Sníení nebo zruení
vytvoené opravné poloky se vyútuje
ve prospch písluného útu útové
skupiny 65  Trby z prodeje majetku,
zútování rezerv a opravných poloek a
na vrub písluného útu útové
skupiny. 39  Opravná poloka
k zútovacím vztahm a vnitní
zútování.31
Na písluných útech útové
skupiny 39  Opravná poloka
k zútovacím vztahm a vnitní
zútování se útuje tvorba, sníení,
pop. zruení opravných poloek
k pohledávkám.32
28 eský úetní standard pro podnikatele . 005  Opravné poloky
29 eský úetní standard pro podnikatele . 005  Opravné poloky
30 eský úetní standard pro podnikatele . 005  Opravné poloky
31 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 407
32 eský úetní standard pro podnikatele . 005  Opravné poloky
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Z výe uvedené tabulky vyplývá, e nestátní neziskové organizace mohou útovat
pouze o opravných polokách, které jsou vymezeny v zákon . 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjitní základu dan, zatímco podnikatelé mohou útovat o úetních i zákonných
opravných polokách. Smrná útová osnova nestátních neziskových organizací neobsahuje
útové skupiny 09  Opravné poloky k dlouhodobému majetku, 19  Opravné poloky
k zásobám a 29  Opravné poloky ke krátkodobému finannímu majetku, zatímco smrná
útová osnova podnikatel je obsahuje.
asové rozliení náklad a výnos, píjm a výdaj
asové rozliení náklad a výnos, píjm a výdaj je zpsobeno tím, e náklad a
výdaj penz nemusí nutn, podobn jako výnos a píjem, nastat ve stejném asovém období.
Týká se to nap. pípad, kdy si úetní jednotka pronajme pro svou innost nebytové prostory
a zaplatí nájemné za bné i pítí úetní období pedem. Pak v jednom roce vznikne výdaj,
ale náklad je nutné rozloit do obou let se kterými souvisí. Stejný bude i postup u
pronajímatele, kterému v jednom roce vznikne píjem, ale výnos z nájemného se vztahuje
k obma letem.
asové rozliení náklad a výnos, píjm a výdaj se eviduje v útové skupin 38 
Pechodné úty aktiv a pasiv.
Základní úty, které se pro útování pouívají jsou:
 381  Náklady pítích období,
 383  Výdaje pítích období,
 384  Výnosy pítích období,
 385  Píjmy pítích období.
Dleité je zdraznit, e nestání neziskové organizace oproti podnikatelm ve svém
útovém rozvrhu nemají úet 382  Komplexní náklady pítích období.
Kursové rozdíly
Kursové rozdíly jsou v úetnictví nestátních neziskových organizací eeny eským
úetním standardem pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innost není
podnikání . 404  Kursové rozdíly. Tento standard stanoví základní postupy útování
kursových rozdíl.
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Kursové rozdíly pi oceování majetku a závazk, které jsou vyjádeny v cizí mn,
vznikají v dsledku zmn kurs cizích mn. Kursové rozdíly se zjiují:
 k okamiku uskutenní úetního pípadu,
 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamiku, ke kterému úetní jednotka
sestavuje úetní závrku.
Kursové rozdíly se útují:
 na finanních útech útových skupin 21 a 22 a na vrub útu útové skupiny 54 
Ostatní náklady v pípad kursové ztráty, pop. ve prospch útu útové skupiny 64 
Ostatní výnosy v pípad kursového zisku,
 na útech pohledávek, závazk, úvr, finanních výpomocí na písluném útu
útové skupiny 06  Dlouhodobý finanní majetek se souvztanými zápisy na
písluných útech aktiv a pasiv v útové skupin 38  Pechodné úty aktiv a pasiv,
 kursové rozdíly z cenných papír znjících na cizí mnu ocenných reálnou
hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového
dne nebo k jinému okamiku, k nmu se sestavuje úetní závrka, povaují za
souást ocenní reálnou hodnotou. V pípad, kdy se cenné papíry nebo podíly
neoceují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly aktivní nebo pasivní zaútují
na písluný úet útové skupiny 38  Pechodné úty aktiv a pasiv.33
Kursové rozdíly jsou u nestátních neziskových organizací uvádny ve výkazu rozvaha.
U podnikatel není tato poloka ve výkazu obsaena.
Útování o kursových rozdílech je u nestátních neziskových organizací obdobné jako
u podnikatel.
Zásoby na cest a nevyfakturované dodávky
V praxi mohou nastat dv situace:
 úetní jednotka disponuje dokladem, ale nakoupenou zásobu k rozvahovému dni
neobdrela  útujeme o zásobách na cest,
33 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 404 
Kursové rozdíly
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 úetní jednotka disponuje nakoupenou zásobou, ale tato zásoba nebyla k rozvahovému
dni jet vyfakturována  útujeme o nevyfakturovaných dodávkách.
Útování zásob na cest a nevyfakturovaných dodávek
Pi uzavírání úetních knih se útují zásoby na cest na vrub písluného útu útové
skupiny 11  Materiál nebo 13  Zboí. Dodavatelem nevyútované dodávky se útují ve
prospch písluného útu útové skupiny 38  Pechodné úty aktiv a pasiv.34
Útování o zásobách na cest a o nevyfakturovaných dodávkách je u nestátních
neziskových organizací stejné jako u podnikatel.
3.1.5 Uzavírání úetních knih
V okamiku zaútování vekerých úetních operací, které souvisejí s daným úetním
obdobím, me úetní jednotka pejít k dalímu kroku, jím je uzavírání úetních knih.
Pi uzavírání úetních knih úetní jednotka postupuje takto:
 zjistí obraty stran MD a D jednotlivých syntetických út,
 zjistí konený zstatek aktivních a pasivních út  rozvahové úty,
 zjistí konený zstatek nákladových a výnosových út  výsledkové úty,
 zjistí konený zstatek útových skupin v pípad, e úetní jednotka vede úetnictví
ve zjednodueném rozsahu,
 zjistí základ dan a splatné daové povinnosti za úetní období,
 zjistí výsledek hospodaení úetní jednotky peútováním nákladových a výnosových
út na úet 963  Úet výsledku hospodaení,
 pevede konené zstatky aktivních a pasivních út na úet 962  Konený úet
rozváný,
 pevede výsledek hospodaení po zdanní z útu Úet výsledku hospodaení na úet
Konený úet rozváný.
34 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání . 410 -
Zásoby
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Srovnání rozdíl v uzavírání úetních knih u nestátních neziskových organizací a
podnikatel
V následující tabulce . 3. 3 jsem porovnávala uzavírání úetních knih u nestátních
neziskových organizací a podnikatel.
Tabulka . 3. 3 - Rozdíly pi uzavírání úetních knih mezi nestátními neziskovými
organizacemi a podnikateli
estátní neziskové organizace Podnikatelé
Na konci úetního období nestání neziskové
organizace nemohou útovat o rezerv na
da z píjm.
Na konci úetního období podnikatelé
mohou zaútovat rezervu na da z píjm.
Náklady a výnosy se podle smrné útové
osnovy nestátních neziskových organizací
pevádjí na úet 963  Úet výsledku
hospodaení.
Náklady a výnosy se podle smrné útové
osnovy podnikatel pevádjí na úet
710  Úet zisk a ztrát.
Zstatky aktivních a pasivních út se podle
smrné útové osnovy nestátních
neziskových organizací pevádjí na úet 962
 Konený úet rozváný.
Zstatky aktivních a pasivních út se podle
smrné útové osnovy podnikatel pevádjí
na úet 702  Konený úet rozváný.
Z výe uvedené tabulky vyplývá, e nestátní neziskové organizace pouívají úet 963
 Úet výsledku hospodaení a úet 962  Konený úet rozváný, oproti tomu podnikatelé
pouívají úet 710  Úet zisk a ztrát a úet 702  Konený úet rozváný.
Na základ Koneného útu rozváného a Útu výsledku hospodaení úetní jednotka
me sestavit úetní závrku. Konený úet rozváný je podkladem pro sestavení rozvahy.
Úet výsledku hospodaení je podkladem pro sestavení výkazu zisku a ztráty.
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3.2 Úetní závrka
3.2.1 Podstata úetní závrky
Úetní závrku tvoí souhrn pehledn uspoádaných informací, které vytváejí základ
pro orientaci uivatel o finanní pozici úetní jednotky, o objemu aktiv a pasiv, náklad a
výnos, z nich je financována, pírstcích a úbytcích tchto poloek. Forma úetní závrky
je dána úetními výkazy, které pedstavují pehledn, systematicky a jednotn uspoádané
tabulky. Úetní závrka je veejným dokumentem, ze kterého erpají informace nejen
akcionái nebo investoi, ale i obchodní partnei, státní orgány, bankovní instituce apod.
Vykazované informace se v úetní závrce uvádjí v penních jednotkách eské mny a
vyjadují se v tisících K.
Zpsoby zveejování úetní závrky
Úetní závrku jsou povinny zveejovat úetní jednotky, které se zapisují do
obchodního rejstíku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvlátní právní pedpis. Úetní
jednotky zveejují úetní závrku v rozsahu v jakém byla sestavena.35
Úetní jednotky zveejují úetní závrku po jejím ovení auditorem a po schválení
k tomu písluným orgánem, a to ve lht do 30 dn od splnní obou uvedených podmínek.36
3.2.2 Obsah úetní závrky
Úetní závrka je nedílný celek, jeho souástí jsou:
 rozvaha,
 výkaz zisku a ztráty,
 píloha.
Úetní závrka me zahrnovat pehled o penních tocích nebo pehled o zmnách
vlastního kapitálu. Vybrané úetní jednotky sestavují tyto výkazy vdy, pokud
k rozvahovému dni a za bezprostedn pedcházejí úetní období splní ob kritéria uvedená
v zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2.37
35 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 21a odst. 1
36 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 21a odst. 2
37 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 18 odst. 1
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Kadá úetní závrka musí obsahovat minimáln tyto identifikaní údaje, aby bylo zejmé,
za kterou úetní jednotku je sestavena:
 obchodní firmu  název úetní jednotky,
 sídlo úetní jednotky,
 identifikaní íslo,
 právní formu úetní jednotky,
 pedmt nebo úel podnikání, pro který byla úetní jednotka zaloena,
 rozvahový den,
 okamik sestavení úetní závrky,
 podpisový záznam statutárního orgánu.
3.2.3 Rozvaha
Obsah a pesné vymezení jednotlivých poloek rozvahy jsou stanoveny ve vyhláce
. 504/2002 Sb. § 7  25.
Rozvaha je úetní výkaz, v nm úetní jednotka vykazuje stav svého majetku a jiných
aktiv, vlastního jmní, závazk a jiných pasiv. Rozvahou rozumíme výkaz vypovídající
zejména o finanní pozici úetní jednotky. Jedná se o statický výkaz, jen zobrazuje konené
stavy aktiv a pasiv k uritému okamiku.
V rozvaze se dále uvádjí poloky aktiv v hodnot neupravené o opravné poloky
a oprávky, tj. v brutto hodnot. Opravné poloky a oprávky k písluným aktivm se
uvedou v aktivech rozvahy v záporných hodnotách.38 a rozdíl od podnikatel, kde se
opravné poloky a oprávky uvádjí ve zvlátním sloupci korekce.39
Pi sestavování rozvahy a poté pi vyuívání informací z rozvahy je nutné dbát na to,
aby byly informace v ní uvedené srovnatelné. Jestlie jsou informace za bné a minulé úetní
období nesrovnatelné, vzniká poadavek komentovat rozdíly v píloze úetní závrky.
Rozvaha ve zjednodueném rozsahu
Rozvaha ve zjednodueném rozsahu zahrnuje pouze poloky oznaené velkými
písmeny latinské abecedy a ímskými íslicemi, pokud jedna poloka rozvahy obsahuje
38 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 5 odst. 1
39 Vyhláka . 500/2002 Sb. § 4 odst. 4
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nkolik útových skupin a v rámci skupiny bude existovat nkolik skupinových út, pak
bude poloka rozvahy úhrnem mezisout písluných útových skupin.40
Rozdíly mezi rozvahou sestavovanou u nestátních neziskových organizací a podnikatel
V následujících tabulkách jsem uvedla hlavní rozdíly v polokách rozvahy u
nestátních neziskových organizací a podnikatel. V tabulkách . 3. 4, 3. 5, 3. 6 a 3. 7 jsem se
zabývala aktivy a v tabulkách . 3. 8, 3. 9, 3. 10 jsem se zamila na pasiva.
Tabulka. . 3. 4 - Aktiva rozvahy  Pohledávky za upsaný základní kapitál





Výkaz obsahuje tuto poloku.
Tabulka . 3. 5 - Aktiva rozvahy  Dlouhodobý majetek
Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zizovací výdaje Výkaz neobsahuje tutopoloku. Výkaz obsahuje tuto poloku.
Goodwill Výkaz neobsahuje tutopoloku. Výkaz obsahuje tuto poloku.
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
Výkaz obsahuje tuto poloku.
Poloka obsahuje nehmotný
majetek, jeho doba
pouitelnosti je delí ne
jeden rok a ocenní jedné
poloky je v ástce 7 000 K
a vyí a nepevyuje ástku
60 000 K, který byl poízen
nejpozdji do 31. 12. 2002, a
to a do doby vyazení.41
Výkaz neobsahuje poloku
s tímto názvem.
U podnikatel se drobný
majetek útuje vtinou ihned
do náklad.
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek Výkaz obsahuje tuto poloku.
Výkaz obsahuje tuto poloku,
pod názvem Jiný dlouhodobý
nehmotný majetek.
40 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 5 odst. 4
41 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 7 odst. 5
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Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Dlouhodobý hmotný majetek
Umlecká díla, pedmty a
sbírky Výkaz obsahuje tuto poloku.
Výkaz neobsahuje
samostatnou poloku s tímto
názvem.
Umlecká díla (která nejsou
souástí stavby), pedmty a
sbírky se zaazují do poloky
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek.
Základní stádo a taná
zvíata Výkaz obsahuje tuto poloku.
U podnikatel je poloka




Výkaz obsahuje tuto poloku
Movité vci, jejich doba
pouitelnosti je delí ne
jeden rok a ocenní jedné
poloky je vyí ne 3 000 K
a nepesahuje ástku 40 000
K, majetek byl poízen
nejpozdji 31. 12. 2002, a to
a do doby vyazení.42
Výkaz neobsahuje poloku
s tímto názvem.
U podnikatel se drobný
majetek vtinou útuje ihned
do náklad.
Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek Výkaz obsahuje tuto poloku.
Výkaz obsahuje tuto poloku,





poloku. Výkaz obsahuje tuto poloku.
Dlouhodobý finanní majetek
Podíly v ovládaných a
ízených osobách, Podíly




Výkaz obsahuje tyto poloky.
Výkaz neobsahuje poloky
pod tímto názvem.
Podíly a dluhové cenné papíry
drené do doby splatnosti se
zaazují do poloek Podíly
v úetních jednotkách pod
podstatným vlivem a Ostatní





Výkaz obsahuje tyto poloky.
Výkaz neobsahuje poloky
pod tímto názvem.
Pjky se zde zaazují do
poloky Pjky a úvry 
ovládaná nebo ovládající
osoba, podstatný vliv.
42 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 8 odst. 9
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poloku. Výkaz obsahuje tuto poloku.
Ostatní dlouhodobý
finanní majetek Výkaz obsahuje tuto poloku.
Výkaz obsahuje poloku, ale




Výkaz obsahuje tyto poloky.
Oprávky k dlouhodobému
majetku tvoí samostatné
poloky výkazu rozvaha ve
IV. ásti - Oprávky k
dlouhodobého majetku a








Tabulka . 3. 6 - Aktiva rozvahy  Obný majetek
Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Zásoby
Materiál Zde se poloka nazýváMateriál na sklad.
Zde se poloka nazývá
Materiál.










polotovary jsou zahrnuty do
jedné poloky s názvem
Nedokonená výroba a
polotovary.
Zvíata Výkaz obsahuje tutopoloku.
Výkaz obsahuje poloku, ale
pod názvem Mladá a ostatní
zvíata a jejich skupiny.
Zboí Zde se poloka nazývá Zboína sklad a v prodejnách.
Zde se poloka nazývá
Zboí.








v II. ásti krátkodobého
majetku, nerozdlují se na
krátkodobé a dlouhodobé.
Patí tady zejména poloky
Odbratelé, Smnky
k inkasu, Pohledávky za
zamstnanci, Da z píjm,
Da z pidané hodnoty,
Nároky na dotace, Opravná
poloka k pohledávkám.
Pohledávky se rozdlují na
krátkodobé a dlouhodobé.
Krátkodobý finanní majetek
Pokladna Výkaz obsahuje tutopoloku.
Výkaz obsahuje tuto
poloku, ale pod názvem
Peníze.
Ceniny Výkaz obsahuje tutopoloku.
Výkaz neobsahuje tuto
poloku samostatn, ale











jsou zahrnuty do ádku
Krátkodobé cenné papíry a
podíly.
Tabulka . 3. 7 - Aktiva rozvahy  Jiná aktiva
Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Jiná aktiva celkem




poloku, protoe ani smrná
útová osnova nestátních
neziskových organizací









Z výe uvedených tabulek vyplývá, e nestátní neziskové organizace nepouívají
následující poloky výkazu rozvaha  Pohledávky za upsaný základní kapitál, Zizovací
výdaje, Goodwill, Oceovací rozdíl k nabytému majetku, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanní majetek a Komplexní náklady pítích období. Dalím velký rozdílem je, e nestátní
neziskové organizace nemají v rozvaze sloupec korekce a oprávky se u nich zapisují do
písluných ádk, v ásti týkající se oprávek, se záporným znaménkem. U podnikatel
v rozvaze nenalezneme následující poloky  Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Drobný
dlouhodobý nehmotný majetek, Materiál na cest, Zboí na cest, Oprávky k dlouhodobému
majetku, které jsou uvedeny ve sloupci korekce, a Kursové rozdíly aktivní.
Tabulka . 3. 8 - Pasiva rozvahy  Vlastní zdroje
Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Vlastní zdroje
Podle vyhláky 500/2002 Sb. se tento oddíl jmenuje Vlastní kapitál
Vlastní jmní Výkaz obsahuje tutopoloku.
Výkaz obsahuje poloku pod
názvem Základní kapitál,
který obsahuje Základní
kapitál, Vlastní akcie a
vlastní obchodní podíly,
Zmny základního kapitálu.












s tímto názvem, ale obsahuje
poloku Oceovací rozdíly
z pecenní majetku a
závazk, která je zahrnuta do
ásti Kapitálové fondy.
Úet výsledku hospodaení Výkaz obsahuje tutopoloku.
















Výkaz má jednu poloku
s tímto názvem.
Výkaz má tyto dv poloky
oddlen - Nerozdlený zisk
minulých let a Neuhrazená
ztráta minulých let.
Tabulka . 3. 9 - Pasiva rozvahy - Cizí zdroje
Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Rezervy
Výkaz obsahuje tuto poloku
 patí zde pouze zákonné
rezervy.
Výkaz obsahuje tuto poloku
 patí zde zákonné rezervy,
rezerva na dchody a
podobné závazky, rezerva na







poloku, ale je zaazena
v ásti Bankovní úvry a
výpomoci.







Výkaz obsahuje poloku pod
názvem Jiné závazky.
Odloený daový závazek Výkaz neobsahuje tutopoloku.
Výkaz obsahuje tuto
poloku.
Závazky  ovládaná nebo
ovládající osoba, Závazky 
podstatný vliv, Závazky ke
spoleníkm, lenm















Pijaté zálohy Výkaz obsahuje tutopoloku.
Výkaz obsahuje tuto











Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Da z píjm, Ostatní
pímé dan, Da z pidané
hodnoty, Ostatní dan
a poplatky, Závazky
ze vztahu k státnímu
rozpotu, Závazky ze





Vechny tyto poloky jsou
zahrnuty do poloky Stát -
daové závazky a dotace.
Závazky z upsaných
nesplacených cenných










sdruení  v ádku Závazky
ke spoleníkm, lenm







poloky, ale zaazují se zde






Výkaz obsahuje tuto poloku
pod názvem Vydané
dluhopisy.








poloku, ale pod názvem
Krátkodobé finanní
výpomoci
Tabulka . 3.10 - Pasiva rozvahy  Jiná pasiva
Poloka výkazu Vyhláka . 504/2002 Sb. Vyhláka . 500/2002 Sb.
Jiná pasiva celkem
Podle vyhláky . 500/2002 Sb. se tento oddíl jmenuje asové rozliení
Kursové rozdíly pasivní Výkaz obsahuje tutopoloku.
Výkaz neobsahuje tuto
poloku.
Struktura pasiv u nestátních neziskových organizací a podnikatel se lií pedevím
tím, e nkteré poloky v rozvaze podnikatel jsou shrnuty v jednom ádku nap. Závazky
z obchodních vztah nebo ádek Stát  daové závazky a dotace, který zahrnuje vechny
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závazky a dotace týkající se státu. U nestátních neziskových organizací do poloky Rezervy
mohou být zahrnuty pouze zákonné rezervy a do opravných poloek mohou být zahrnuty
pouze zákonné opravné poloky týkající se pohledávek. Podnikatelé také ve výkazu rozvaha
nemají poloku Kursové rozdíly pasivní.
3.2.4 Výkaz zisku a ztráty
Obsah a pesné vymezení jednotlivých poloek výkazu zisku a ztráty jsou stanoveny
ve vyhláce . 504/2002 Sb. § 26, § 27 a § 28. Základní lenní výkazu zisku a ztráty podle
vyhláky . 504/2002 Sb. jsem uvedla v Píloze . 1.
Ve výkazu zisku a ztráty se k rozvahovému dni uvádjí zstatky syntetických
út náklad a výnos rozdlené na hlavní innost a hospodáskou innost. Výsledek
hospodaení ped zdanním a výsledek hospodaení po zdanní se uvede samostatn za
hlavní innost a samostatn za hospodáskou innost. Za úetní jednotku jako celek se
dílí výsledky hospodaení sumarizují. 43
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodueném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodueném rozsahu zahrnuje pouze poloky oznaené
velkými písmeny latinské abecedy a ímskými íslicemi. Sumy jednotlivých nákladových a
výnosových poloek vzniknou sumarizací skupinových út v rámci útových skupin.44
Rozdíly mezi nestátními neziskovými organizacemi a podnikateli ve výkazu zisku a ztráty
Nejvýznamnjím rozdílem je, e výkaz zisku a ztráty se u podnikatel rozdluje do tí
ástí na provozní, finanní a mimoádnou. Tzn., e výsledek hospodaení se poítá zvlá a
vzniknou ti dílí výsledky hospodaení  provozní, finanní a mimoádný  které se na
závr sumarizují, a tím se získá celková poloka výsledku hospodaení nazvaná Výsledek
hospodaení za úetní období. U nestátních neziskových organizací se výkaz zisku a
ztráty lení do dvou ástí, na hlavní a hospodáskou, podle typu innosti. U jednotlivých
poloek výkazu se následn sete hlavní a hospodáská innost, a tím se stanoví celková
výe dané poloky. Výsledky hospodaení za úetní období se u nestátních neziskových
lení podle hlavní a hospodáské innosti.
43 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 6
44 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 6 odst. 2
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3.2.5 Píloha
Pedepsaný obsah a uspoádání pílohy meme nalézt ve vyhláce . 504/2002 Sb.
§ 29 a § 30.
Píloha obsahuje zejména informace o:
 úetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní form, hlavní a hospodáské innosti,
statutárních orgánech a organizaních slokách,
 zakladatelích, zizovatelích, vkladech,
 úetním období, úetních metodách, zpsobu zpracování úetních záznam,
 kadé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamikem
sestavení úetní závrky,
 výsledku hospodaení v lenní podle hlavní a hospodáské innosti a pro úely dan
z píjm,
 zpsobu zjitní základu dan z píjm, pouitých daových úlevách a zpsobech uití
prostedk v bném úetním období,
 rozdílech mezi daovou povinností pipadají na bné nebo minulé úetní období a ji
zaplacenou daní v tchto úetních obdobích jen v pípad, e je tento rozdíl
významný,
 pehled o poskytnutých a pijatých darech, dárcích a píjemcích tchto dar,
 pehled o veejných sbírkách,
 zpsobu vypoádání výsledku hospodaení z pedcházejících úetních období, zejména
rozdlení zisku.45
Rozdíly mezi nestátními neziskovými organizacemi a podnikateli ve výkazu píloha
Nestátní neziskové organizace v píloze uvedou údaje podle zákona . 563/1991 Sb.
o úetnictví - § 18 odst. 2 a údaje, jimi vysvtlují a doplují informace obsaené v rozvaze a
výkazu zisku a ztráty. Nestátní neziskové organizace sestavují pílohu s ohledem na zvlátní
pedpisy.46 Tzn. zvlátní zákony, které upravují innost nestátních neziskových organizací.
Podnikatelé se ídí zákonem . 563/1991 Sb. o úetnictví a vyhlákou . 500/2002 Sb.
45 Vyhláka . 504/2002 Sb. § 30 odst. 1
46 Vyhláka . 500/2002 Sb. § 29 odst. 2
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4. Ovení úetní závrky auditorem
4.1 Obecné principy auditu
Audit úetní závrky je nezávislé posouzení její správnosti, úetních výkaz a
vyjádení názoru na to, zda výkazy podávají vrný a poctivý obraz o finanní a majetkové
situaci dané úetní jednotky a o výsledku hospodaení za sledované období.
Základní prameny, které upravují provedení auditu a výkon auditorské innosti:
 zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjích pedpis,
 zákon . 93/2009 Sb., o auditorech, ve znní pozdjích pedpis,
 auditorské standardy vydávané Komorou auditor eské republiky,
 mezinárodní auditorské standardy.
Dalími prameny jsou Metodická pomcka pro audit nevýdlených organizací a
Auditorská smrnice . 55  Audit nevýdlených organizací. Tyto dva zdroje ji neplatí, ale
auditoi je pi své innosti stále vyuívají.
Pedmtem auditu mohou být:
 úetní závrka  rozvaha, výkaz zisku a ztráty, píloha, pehled o penních tocích,
pehled o zmnách vlastního kapitálu,
 konsolidovaná úetní závrka  úetní závrka, která se sestavuje za skupinu
kapitálov propojených úetních jednotek,
 výroní zpráva  obsahuje základní údaje o úetní jednotce a její innosti, informace o
výzkumu a vývoji, ale také úetní závrku a zprávu auditora.
Základní sloky auditu
Základní principy, kterými se pi své innosti auditoi ídí, jsou stanoveny zákonem
. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znní pozdjích novel a smrnic vydaných Komorou
auditor eské republiky. Z tchto právních norem vyplývá, e audit úetních jednotek
zahrnuje dv základní sloky, a to finanní audit a výkonnostní audit.
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Výkon auditorské innosti
Hlavním úkolem auditora je posoudit úetní závrku, hospodáský výsledek a výkazy
sestavované pi úetní závrce. Výsledkem auditorské innosti je zpráva auditora, ve které
auditor shrne a zhodnotí závry vyplývající ze získaných informací. Podle eské legislativy
k podmínkám pro výkon auditorské innosti patí odbornost (vysokokolské vzdlání,
auditorská zkouka a slib auditora), praktická zkuenost (tzn. ti roky praxe), bezúhonnost a
zpsobilost k právním úkonm  zákon . 93/2009 Sb., o auditorech - § 4 odst. 1.
Povinnost ovení úetní závrky auditorem
V tabulce . 4. 1 jsem uvedla, které z nestátních neziskových organizací mají
povinnost ovení úetní závrky auditorem.
Tabulka . 4. 1 - Povinnost ovení úetní závrky auditorem
Typ úetní jednotky Podmínky pro ovení úetní závrky auditorem
estátní neziskové organizace
Politické strany a politická
hnutí
Povinnost ovení úetní závrky auditorem vyplývá ze
zákona . 424/1991 Sb., o sdruování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znní pozdjích pedpis.
Politické strany a politická hnutí musí mít roní úetní
závrku ovenou auditorem vdy.47
Obanské sdruení
innost obanských sdruení upravuje zákon . 83/1990 Sb.,
o sdruování oban, ve znní pozdjích pedpis.
Obanské sdruení nemají ze zákona povinnost mít roní
úetní závrku ovenou auditorem.
Církve a náboenské
spolenosti
Povinnost ovení úetní závrky auditorem vyplývá ze
zákona . 3/2002 Sb., o církvích a náboenských
spolenostech, ve znní pozdjích pedpis. Úetní
závrku ovenou auditorem musí mít úelová zaízení,
do jejich majetku byl vloen majetek státu nebo obce
nebo která pouívají majetek státu nebo obce nebo jsou
píjemci dotací z veejných rozpot.48
Zájmová sdruení
právnických osob
innost zájmových sdruení právnických osob upravuje
zákon . 40/1964 Sb., obanský zákoník - § 20 f  20 j.
Obanská sdruení nemají ze zákona povinnost ovení
úetní závrky auditorem.
47 Zákon . 424/1991 Sb., o sdruování v politických stranách a v politických hnutích - § 18 odst. 1
48 Zákon . 3/2002 Sb., o církvích a náboenských spolenostech - §16a odst. 5 písm. c)
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Typ úetní jednotky Podmínky pro ovení úetní závrky auditorem
Organizace
s mezinárodním prvkem
innost organizací s mezinárodním prvkem upravuje zákon
. 116/1985 Sb., o podmínkách innosti organizací
s mezinárodním prvkem v eskoslovenské socialistické
republice, ve znní pozdjích pedpis. Organizace
s mezinárodním prvkem nemají ze zákona povinnost
ovení úetní závrky auditorem.
Veejné vysoké koly
innost veejných vysokých kol upravuje zákon
. 111/1998 Sb., o vysokých kolách, ve znní pozdjích
pedpis. Z tohoto zákona vyplývá, e veejné vysoké
koly nemají ze zákona povinnost ovení úetní závrky
auditorem. Výroní zpráva obsahuje výrok auditora, pokud
byla úetní závrka ovena auditorem.
Obecn prospná
spolenost
Povinnost ovení úetní závrky auditorem je u obecn
prospné spolenosti urena zákonem
. 248/1995 Sb., obecn prospných spolenostech.
Tento zákon stanoví, e roní úetní závrku musí mít
ovenou auditorem ty obecn prospné spolenosti,
které splují následující podmínky:
 jsou píjemci dotací nebo jiných píjm ze státního
rozpotu, z rozpotu obce, pípadn z rozpotu
jiného územního orgánu nebo od státního fondu,
jejich celkový objem pesáhne v úetním období, za
nj je úetní závrka sestavována, 1 000 000 K,
 výe istého obratu pekroila 10 000 000 K.49
adace
Povinnost ovení úetní závrky auditorem je u nadace a
nadaního fondu stanovena zákonem . 227/1997 Sb., o
nadacích a nadaních fondech. adace musí mít roní
úetní závrku ovenou auditorem vdy.50
adaní fond
Povinnost ovení úetní závrky auditorem je u nadace a
nadaního fondu stanovena zákonem . 227/1997 Sb., o
nadacích a nadaních fondech.
adaní fond musí mít úetní závrku ovenou
auditorem za tchto podmínek:
 úhrn celkových náklad nebo výnos vykazovaných
nadaním fondem pevýí 3 000 000 K,
 majetek nadaního fondu je vyí ne 3 000 000
K.51
49 Zákon . 248/1995 Sb., o obecn prospných spolenostech - § 19 odst. 2
50 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 24 odst. 2
51 Zákon . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech - § 24 odst. 2
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Typ úetní jednotky Podmínky pro ovení úetní závrky auditorem
Podnikatelé
Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví stanoví, které úetní jednotky mají povinnost ovení
úetní závrky auditorem.
Základními kritérii pro ovení úetní závrky jsou:
 celková aktiva jsou vyí ne 40 000 000 K,
 roní úhrn istého obratu je vyí ne 80 000 000 K,
 prmrný pepotený stav zamstnanc je vtí ne 50.
Akciové spolenosti musí ke konci rozvahového dne splovat alespo jedno ze tí
výe uvedených kritérií, ostatní obchodní spolenosti musí dosáhnou alespo dvou nebo tí
kritérií. Stejné podmínky jako obchodní spolenosti mají také zahraniní a fyzické osoby.52
Z výe uvedené tabulky tedy vyplývá, e politické strany a politická hnutí, spolen
s nadacemi, musí mít úetní závrku auditorem ovenou vdy. Obanská sdruení, zájmová
sdruení právnických osob, organizace s mezinárodním prvkem a veejné vysoké koly
nemají ze zákona povinnost ovení úetní závrky auditorem. Církve a náboenské
spolenosti, obecn prospná spolenost, nadaní fond a podnikatelé mají povinnost ovení
úetní závrky za uritých podmínek, které jsou zmínny v tabulce . 4. 1.
4.2 Zpráva auditora
Zpráva auditora shrne a zhodnotí závry a výsledky plynoucí z informací získaných
bhem auditu, posoudí zda byla úetní závrka sestavena podle platných zákon a úetních
pedpis. Zpráva se následn projednává se statutárním a dozorím orgánem úetní jednotky a
pedává v souladu s podmínkami smlouvy.
Zpráva auditora by mla obsahovat:
 ázev - musí být jasné, e se jedná o nezávislého auditora, nap. Zpráva nezávislého
auditora.
52 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví - § 20 odst. 1 písm. a) - c)
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 Píjemce - píjemcem je vtinou vedení úetní jednotky, její úetní závrka podléhá
auditu, nap. Správní rada Nadace MEDVÍDEK Praha.
 Úvodní odstavec - v tomto odstavci je dleité vymezit obecné údaje o úetní jednotce
a skutenost, e tato úetní závrka byla auditorem skuten ovena. V úvodním
odstavci je uveden název jednotlivých úetních výkaz, ze kterých se úetní závrka
skládá, datum, k nmu je úetní závrka sestavena a období, které zahrnuje.
 Odpovdnost statutárního orgánu úetní jednotky za úetní závrku - zde je vyjádena
odpovdnost úetní jednotky za sestavenou úetní závrku, za volbu a uplatnní
vhodných úetních zásad.
 Odpovdnost auditora  úkolem auditora je vydat výrok v souladu s mezinárodními
auditorskými standardy, piem tento výrok auditor vydal na základ získaných
dostatených a vhodných informací pro formulaci výroku.
 Výrok auditora - souástí výroku auditora musí být potvrzení, zda úetní závrka
podává vrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanní situace úetní jednotky. Existují
tyi základní typy výrok auditora  výrok bez výhrad, výrok s výhradou,
záporný výrok a odmítnutí výroku.
 Podpis auditora - podpisem auditora se rozumí název auditorské firmy, nebo jméno
auditora i obojí, nap. KKK Audit, s. r. o., Ing. Jana Nováková, osvdení Komory
auditor eské republiky . 2091.
 Datum zprávy auditora - datum nejdíve ke dni, kdy auditor získal dostatené dkazní
informace, na jejich základ je schopen zformulovat svj výrok k úetní závrce.
 Sídlo auditora - jedná se o místo, kde auditor vykonává svoji praxi.
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4.3 Provedení auditu
Obrázek . 4. 1 - Schéma fází auditorského postupu53
53 HAKALOVÁ, J. Úetní závrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 108.
1. innost ped uzavením smlouvy
 Posouzení rizika zakázky a reakce na nj
 Stanovení podmínek zakázky
2. Pedbné plánovací procedury
 Porozumní innosti a oblasti podnikání klienta
 Porozumní kontrolnímu prostedí
 Porozumní úetnímu systému
 Provádní pedbných analytických procedur
 Stanovení plánovací hladiny významnosti
3. Vytvoení plánu auditu
 Posouzení rizika na úrovni úetních zstatk a potenciálních nesprávností
 Plánování auditorského postupu
 Plán test vnitních kontrol
 Plán test vcné správnosti
 Shrnutí a projednání plánu auditu
4. Provedení auditu
 Provádní test spolehlivosti
 Provádní analytických test vcné správnosti
 Provádní test detailních údaj
 Vyhodnocení výsledk test vcné správnosti
 Posouzení úetní závrky
5. Závr a vydání zprávy
 Posouzení následných událostí
 Získání prohláení vedení spolenosti
 Píprava shrnutí závr auditu
 Zpráva auditora
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4.3.1 Specifika auditu u obecn prospné spolenosti
Pedmtem finanního auditu u obecn prospné spolenosti me být pedevím:
 ovení úetní závrky,
 ovení pílohy úetní závrky,
 ovení výroní zprávy,
 zachování úelu, pro který byla obecn prospná spolenost zaloena.
Hlavními specifiky, na které se auditor musí zamit, jsou:
 hospodáský výsledek obecn prospné spolenosti musí být pouit pro poskytování
veejn prospných slueb, a ne ve prospch zakladatel, zamstnanc nebo len
statutárních orgán  zákon . 248/1995 Sb. - § 2 odst. 1 písm. c,
 název obecn prospné spolenosti musí obsahovat oznaení ,,obecn prospná
spolenost nebo jeho zkratku ,,o. p. s. Jiné osoby nesmjí ve svém názvu nebo
obchodní firm toto oznaení pouívat  zákon . 248/1995 Sb. - § 2 odst. 2
 dozorí rada je nejmén tílenná a poet jejích len musí být dlitelný temi  zákon
. 248/1995 Sb. - § 15 odst. 2,
 krom obecn prospných slueb, k jejich poskytování byla organizace zaloena,
obecn prospná spolenost me vykonávat i jiné innosti  nap. doplkovou
innost za podmínky, e doplkovou inností bude dosaeno úinnjího vyuití
majetku a zárove tím nebude ohroena kvalita, rozsah a dostupnost obecn
prospných slueb  zákon . 248/1995 Sb. - § 17 odst. 1,
 nesmí se úastnit na podnikání jiných osob  zákon . 248/1995 Sb. - § 17 odst. 2,
 hospodáský výsledek po zdanní se celý pevádí do rezervního fondu  zákon
. 248/1995 Sb. - § 17 odst. 3  podle zákona . 231/2010 Sb., zákon, kterým se
mní zákon . 248/1995 Sb., o obecn prospných spolenostech a o zmn a
doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjích pedpis se tento paragraf
zruuje,
 obecn prospná spolenost je povinna ve svém úetnictví dsledn oddlit náklady a
výnosy spojené s doplkovými innostmi, náklady a výnosy spojené s obecn
prospnými slubami a náklady a výnosy nepatící do pedchozích skupin a spojené
se správou obecn prospné spolenosti  zákon . 248/1995 Sb. § 19 odst. 1,
40
 obecn prospná spolenost vypracovává a zveejuje výroní zprávu v termínu,
který stanoví správní rada, nejpozdji vak do esti msíc po skonení úetního
období  zákon . 248/1995 Sb. - § 20 odst. 1,
 výroní zpráva musí obsahovat celkový objem náklad v lenní na náklady
vynaloené pro plnní obecn prospných slueb, pro plnní doplkových inností a
na vlastní innost obecn prospné spolenosti, vetn výe náklad na mzdu editele
a na odmny len správní rady a len dozorí rady  zákon . 248/199 Sb. - § 21
odst. 1 písm. f),
 veejné sbírky musí být v souladu se zákonem . 117/2001 Sb., o veejných sbírkách,
 pokud obecn prospná spolenost poruí ustanovení zákona . 248/1995 Sb. § 2, 17
a 20, pozbývá pro rok, v nm k poruení dolo, daová zvýhodnní stanovená tímto
zákone, zákonem o daních z píjm a zákonem o dani ddické, dani darovací a dani
z pevodu nemovitosti. Dále pozbývá pro následují zdaovací období po roce, v nm
k poruení dolo, daová zvýhodnní stanovená tímto zákonem a zákonem o dani
z nemovitostí  zákon . 248/1995 Sb. - § 22.
Specifika auditu u obecn prospné spolenosti  Chaloupky o. p. s., kolská zaízení pro
zájmové a dalí vzdlávání
K praktické analýze specifik auditu u obecn prospné spolenosti jsem si zvolila
organizaci Chaloupky o. p. s., kolská zaízení pro zájmové a dalí vzdlávání (dále jen
Chaloupky o. p. s.). Analyzovala jsem údaje z výroní zprávy 2009, kterou naleznete
v Píloze . 2. Z této zprávy jsem erpala podstatné informace, které se týkají pedevím
poslání obecn prospné spolenosti, její innosti a zprávy auditora.
Celou výroní zprávu Chaloupky o. p. s. naleznete na internetové stránce
www.chaloupky.cz 54
Organizace Chaloupky o. p. s. vykonává innost kolského zaízení pro zájmové a
dalí vzdlávání v souladu se kolským zákonem. Odpovdný auditor Ing. Dana Weidová
(íslo osvdení 1801) ovovala rozvahu, výkaz zisku a ztráty, pílohu a výroní zprávu
organizace Chaloupky o. p. s. za úetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Výrok bez
výhrad, výe uvedeného auditora zastupující spolenost Weida, s. r. o. (íslo osvdení
54 http://www.chaloupky.cz/dokumenty/012/zprava_o_cinnosti_chaloupky_2009_10.pdf
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KA R 220), znl následovn: ,,Podle naeho názoru úetní závrka podává vrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanní situace spolenosti Chaloupky o. p. s., kolská zaízení pro
zájmové a dalí vzdlávání k 31. prosinci 2009 a náklad, výnos a výsledku jejího
hospodaení za rok 2009 v souladu s eskými úetními pedpisy.
U obecn prospné spolenosti je nutné splovat urité podmínky, aby mohl auditor
vydat výrok bez výhrad. V následující tabulce . 4. 2 jsem tato specifika vymezila a stanovila
jsem, zda je obecn prospná spolenost Chaloupky o. p. s. spluje.
Vycházela jsem z údaj, které naleznete v Píloze . 2  Výroní zpráva 2009
Chaloupky o. p. s.
Tabulka . - 4. 2 Chaloupky o. p. s., kolská zaízení pro zájmové a dalí vzdlávání
Kritérium Podmínka pro splnní Splnno  ano/ne
Dozorí rada
Dozorí rada musí mít min. ti
leny a poet jejích len musí být
dlitelný temi.
Ano
Dozorí rada má ti leny.
áklady
Náklady na hlavní a vedlejí
innost musí být striktn
oddleny.
Ano
áklady na správu Musí vést oddlen náklady nasprávu.










Chaloupky o. p. s., kolská
zaízení pro zájmové a dalí
vzdlávání.
Výsledek hospodaení musí být









Výsledek hospodaení nesmí být
pouit ve prospch jejich
zakladatel, len orgán nebo
zamstnanc a musí být pouit
pro poskytování obecn




Kritérium Podmínka pro splnní Splnno  ano/ne
Výsledek hospodaení se celý
pevádí do rezervního fondu.
Podle zákona . 231/2010 Sb.,
zákon, kterým se mní zákon
. 248/1995 Sb., o obecn
prospných spolenostech a o
zmn a doplnní nkterých
zákon, ve znní pozdjích
pedpis se ustanovení týkající
se rezervního fondu zruuje.
Zákon je úinný od 1. ledna 2011,
já ovují údaje z výroní zprávy
za rok 2009, tzn., e v tomto roce
bylo toto ustanovení jet platné.
Ano
Výsledek hospodaení za rok
2009: ztráta je uhrazen
z rezervního fondu obecn
prospné spolenosti.
Vedlejí innost
Me vykonávat vedlejí innost
v pípad, e bude dosaeno
úinnjí vyuití majetku a
zárove tím nebude ohroena





koup zboí za úelem
dalího prodeje, hostinská
innost, nájem bytových a
nebytových prostor. Tato
innost je v souladu ze
zákonem . 248/1995 Sb.,
§ 17.
Veejná sbírka
Veejné sbírky musí být v souladu




v úetním období veejnou
sbírku dle zákona
. 117/2001 Sb., o veejných








Obecn prospná spolenost se
nesmí úastnit na podnikání
jiných osob.
Ano
Úetní jednotka sama nebo
prostednictvím tetí osoby




Z výe uvedené tabulky vyplývá, e obecn prospná spolenost Chaloupky o. p. s.
spluje stanovené specifické podmínky. Pi této analýze jsem vycházela pouze z informací
uvedených ve výroní zpráv zmínné organizace.
4.3.2 Specifika auditu u nadace a nadaního fondu
Pedmtem finanního auditu je zejména:
 ovení úetní závrky,
 ovení pílohy úetní závrky,
 ovení výroní zprávy,
 dodrování úelu, pro který byly nadace nebo nadaní fond zízeny.
Hlavními problematickými oblastmi, na které by se ml auditor zamit, jsou:
 souástí názvu nadace musí být oznaení ,,nadace; souástí názvu nadaního fondu
musí být oznaení ,,nadaní fond; jiné osoby nesmjí ve svém názvu nebo obchodní
firm toto oznaení pouívat  zákon . 227/1997 Sb. - § 1 odst. 3,
 celková hodnota nadaního jmní nesmí být nií ne 500 000 K a po dobu trvání
nadace se nesmí sníit pod tuto hodnotu  zákon . 227/1997 Sb. - § 3 odst. 4,
 správní rada musí mít nejmén ti leny. Poet len správní rady musí být vdy
dlitelný temi, nestanoví-li nadaní listina jinak  zákon . 227/1997 Sb. - § 11
odst. 1,
 dozorí rada musí být zízena vdy, jestlie nadaní jmní nebo majetek nadaního
fondu je vyí ne 5 000 000 K  zákon . 227/1997 Sb. - § 17 odst. 2,
 dodrení pravidel pro výi správních náklad. Dleité je v úetnictví nadace a
nadaního fondu vést oddlen od nadaních píspvk náklady na správu, jejich
výe musí být stanovena v nadaní listin nebo statutu a jsou ureny: % z výnos, %
z nadaních píspvk, % z nadaního jmní nebo majetku nadaního fondu  zákon
. 227/1997 Sb. - § 21 odst. 2, § 22 odst. 1,
 nadace nebo nadaní fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu
nemovitostí, poádání loterií, tombol, veejných sbírek, kulturních, spoleenských,
sportovních a vzdlávacích akcí. Nadace nebo nadaní fond nesmí pouít svého
majetku k nabytí majetkové úasti na jiných osobách, nestanoví-li zákon jinak 
zákon . 227/1997 Sb. - § 23 odst. 1
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 penní prostedky, které jsou souástí nadaního jmní, není mono pjovat 
zákon . 227/1997 Sb. - § 23 odst. 5,
 dodrení pravidel omezujících podnikatelské aktivity, respektive dodrování omezení
podnikání nadace jen na akciové spolenosti. Nadace se mohou podílet na podnikání
akciových spoleností, a to za tchto podmínek - celkový rozsah úplatn nabyté
majetkové úasti nadace na akciových spolenostech nesmí pesáhnout 20 %
z majetku nadace po odetení hodnoty nadaního jmní. Registrované cenné papíry
akciových spoleností me nadace nakupovat a prodávat pouze na veejných trzích.
Obchodní podíl nadace na majetku akciové spolenosti nesmí být vyí ne 20 %
majetku této akciové spolenosti  zákon . 227/1997 Sb. - § 23 odst. 7,
 nadace nebo nadaní fond vypracovává výroní zprávu ve lht, kterou stanoví
správní rada, popípad statut nadace nebo nadaního fondu, nejpozdji vak do esti
msíc po skonení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý
kalendání rok, popípad doba od vzniku nadace nebo nadaního fondu do konce
kalendáního roku, v nm nadace nebo nadaní fond vznikly, jde-li o první výroní
zprávu  zákon . 227/1997 Sb. - § 25 odst. 1.
Specifika auditu u nadace  ADACE KOLA HROU
K praktické analýze specifik auditu u nadace a nadaního fondujsem si zvolila
organizaci NADACE KOLA HROU. Analyzovala jsem údaje z výroní zprávy 2009, kterou
naleznete v Píloze . 3. Z výroní zprávy jsem erpala podstatné informace, které se týkají
pedevím poslání nadace, její innosti a zprávy auditora.
Celou výroní zprávu naleznete na webové stránce www.nsh.cz.55
Organizace NADACE KOLA HROU je zízena za úelem hledání alternativního
vyuití volného asu dtí a mládee, osvty a tvorby nových forem zábavného vzdlávání dtí
i dosplých a charitativní pomoci seniorm a dlouhodob nemocným.
Audit provedla firma AT-audit, s. r. o., auditor Ing. Jarmila Bartoová a Jaromír
Barto. Výrok auditora ze dne 9. 5. 2010 zní: ,, Podle naeho názoru úetní závrka podává
vrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanní situace spolenosti NADACE KOLA HROU
k 31. 12. 2009 a náklad, výnos a výsledku jejího hospodaení za rok 2009 v souladu
s úetními pedpisy platnými v eské republice. Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad.
55 http://www.nsh.cz/dokumenty.html
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U nadace je nutné splovat urité specifické podmínky, aby mohl auditor vydat výrok
bez výhrad. V následující tabulce . 4. 3 jsem tato specifika vymezila a stanovila jsem, zda je
organizace NADACE KOLA HROU spluje.
Tabulka . 4. 3 - ADACE KOLA HROU
Kritérium Podmínka pro splnní Splnno - ano/ne






jmní, není mono pjovat.
Není zmínno, e by nadace
poskytovala njaké pjky.
Správní náklady
Výe správních náklad musí
být stanovena v nadaní
listin nebo statutu a jsou
ureny: % z výnos,
% z nadaních píspvk,
% z nadaního jmní nebo
majetku nadaního fondu.
Ano
Podíl správní reie v roce
2009 inil 1,08 %
k perozdleným
prostedkm. Stanovený
limit správní reie je 11 % a
ten v roce 2009 nebyl
pekroen.
Správní rada
Správní rada musí mít
nejmén ti leny a poet
len musí být dlitelný
temi.
Ano
Správní rada má ti leny.
Úel nadace Dodrování úelu, pro kterýbyla nadace zízena.
Ano
Za rok 2009 byl úel nadace
plnn.




Z výe uvedené tabulky vyplývá, e NADACE KOLA HROU spluje vymezené
specifické podmínky, pi této analýze jsem vycházela pouze z informací, které jsem nalezla ve
výroní zpráv dané organizace. Ostatní informace nejsou ve výroní zpráv zmínny.
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5. Závr
Hlavním cílem mé bakaláské práce bylo provést analýzu úetní závrky a
uzávrky a vyhledat nejvýznamnjí rozdíly mezi nestátními neziskovými organizacemi
a podnikateli. V kapitole audit bylo mým cílem vymezit specifika auditu u obecn
prospné spolenosti a nadace a nadaního fondu. Tato specifika jsem pak aplikovala na
konkrétních organizacích Chaloupky o. p. s. a NADACE KOLA HROU.
Ve druhé kapitole jsem se zabývala obecnými principy innosti a právní úpravou
vybraných nestátních neziskových organizací  obecn prospná spolenost, nadace a
nadaní fond, obanské sdruení. Dále jsem zmínila povinnost a rozsah vedení úetnictví.
Obanské sdruení me vést podvojné úetnictví (zjednoduený nebo plný rozsah), ale také
me vést jednoduché úetnictví. Nadace musí vést úetnictví v plném rozsahu. Obecn
prospná spolenost a nadaní fond musí vést úetnictví  zjednoduený nebo plný rozsah.
V závru kapitoly jsem uvedla obecné úetní zásady a zásady a pravidla pro sestavování
úetních výkaz.
V dalí kapitole své práce jsem porovnávala úetní uzávrku nestátních
neziskových organizací a podnikatel. Zamila jsem se pedevím na rozdíly
v uzávrkových operacích a uzavírání úetních knih. Zjistila jsem, e významné rozdíly
v uzávrkových operacích nestátních neziskových organizací a podnikatel se týkají
pedevím tvorby a zaútování rezerv a opravných poloek. estátní neziskové organizace
mohou útovat pouze o zákonných rezervách a opravných polokách. Podstatné je také
zdraznit, e nestátní neziskové organizace útují tvorbu rezerv na písluné nákladové úty a
jejich pouití na písluné výnosové úty. Zatímco podnikatelé útují tvorbu rezerv, jejich
pouití nebo zruení na písluné nákladové úty. Ostatní uvedené uzávrkové operace se u
nestátních neziskových organizací útují obdobn jako u podnikatel. Uzavírání úetních knih
se provádí u nestátních neziskových organizací obdobn jako u podnikatel. Jediným
rozdílem jsou jiná ísla a názvy pouitých uzávrkových út.
Stejní ást mé práce se zabývá úetní závrkou, pedevím rozdíly ve výkazech
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a píloha u nestátních neziskových organizací (vyhláka
. 504/2002 Sb.) a podnikatel (vyhláka . 500/200 Sb.). Výkaz rozvaha sestavený podle
vyhláky . 504/2002 Sb., má jeden podstatný rozdíl oproti podnikatelm  podnikatelé mají
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v rozvaze sloupec korekce, zatímco nestátní neziskové organizace uvádjí opravné poloky a
oprávky k písluným aktivm v záporných hodnotách a vykazují se v rozvaze na
samostatných ádcích. Dále je dleité zmínit, e rozvaha nestátních neziskových organizací
ve srovnání s podnikateli neobsahuje nkteré poloky (nap. Goodwill, Zizovací výdaje).
Podrobnou analýzu rozvahy jsem uvedla v tabulkách 3. 4  3. 10.
Výkaz zisku a ztráty se u podnikatel lení na ti ásti  provozní, finanní a
mimoádná - podle druhu innosti. Tzn. e výsledek hospodaení se sumarizuje zvlá za tyto
innosti. Na rozdíl od tohoto se u nestátních neziskových organizací výkaz zisku a ztráty
rozdluje do dvou ásti  hlavní a hospodáská  podle druhu innosti. Tzn., e i výsledek
hospodaení se lení podle tchto dvou inností.
V poslední ásti této kapitoly jsem se zabývala pedepsaným obsahem a uspoádáním
pílohy podle vyhláky . 504/2002 Sb.
tvrtá kapitola mé bakaláské práce se týká ovení úetní závrky auditorem.
Nejdíve jsem vymezila základní prameny, které upravují audit, základní sloky auditu
(finanní a výkonnostní audit) a podmínky pro výkon auditorské innosti.
Dále jsem se zabývala povinností ovení úetní závrky. Uvedla jsem, které
z nestátních neziskových organizací mají povinnost ovení úetní závrky auditorem a jaké
jsou podmínky pro ovení úetní závrky u podnikatel.
V závru této kapitoly jsem se zamila na specifika a provedení auditu u obecn
prospné spolenosti, nadace a nadaního fondu. Nejdíve jsem teoreticky definovala tato
specifika a poté jsem je aplikovala na zvolené organizace Chaloupky o. p. s. a NADACE
KOLA HROU. Z provedené analýzy vyplynulo, e specifické údaje vycházející z výroních
zpráv tchto organizací jsou správné, a proto mohl auditor vydat výrok bez výhrad. Pi této
analýze jsem vycházela z výroních zpráv  Chaloupky o. p. s. a NADACE KOLA HROU
(Pílohy 2 a 3).
Má práce by mohla být pírukou pro auditory, kteí díve ovovali úetní závrku
podnikatel a nyní pecházejí k provádní auditu nestátních neziskových organizací, nebo pro
úetní, které pecházejí z úetnictví podnikatel do úetnictví nestátních neziskových
organizací. Také by mohla být pínosem pro osoby, které zakládají nestátní neziskovou
organizaci a prozatím se neorientují v jejím úetnictví a úetní závrce.
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